Chương 198: Nghĩa Bang.

Đúng như lời Đồng Quan nói, dù sao hắn thuộc về công chức, một khi rời chức, tất nhiên sẽ kinh động người ở phía trên.

Mà hắn đúng là làm không ít giao dịch ngầm. Nhất là bản thân hắn giao dịch không ít hàng lậu.

Một khi điều tra ra thì hắn đừng hòng thoát được.

“Nhưng mà ta có thể đề cử một người cho ngươi.” Đồng Quan lại nói.

“Ai?”

“Ngươi còn nhớ chuyện người đánh cược bị treo ngược trước đó không?”

“Nhớ rõ, cuộc thi không cho phép những người khác nhúng tay, cho nên ta mới xuống tay phía chính trị. Sao nào, ở trong đó có người giỏi sao?”

Nam Bất Hưu nhớ lại, trước đó hắn trừng trị mấy tên kia và tiểu gia tộc, không có đặc biệt nhớ ai!

Đồng Quan như nhìn thấu suy nghĩ của Nam Bất Hưu mà nói

“Hắc, ngươi đừng nghĩ nữa. Người kia chỉ thò đầu ra thì ngươi cũng không bắt người ta được.”

Đồng Quan uống một ngụm trà, chậm rãi nói: “Chuyện đánh bạc ta đã phái người âm thầm điều tra, kết quả, ngươi đoán ta phát hiện cái gì?”

“Cái gì?”

Nam Bất Hưu nhíu mày, lại có người gây sự dưới mí mắt hắn.

Bản thân hắn còn không kéo ra người phía sau màn đen, cái này có chút thao đản.

“Ngươi cũng đã biết tiểu gia tộc và thế lực nhỏ ở Kê Sơn thành đã liên hợp với nhay rồi lập thành một nhóm?”

“Cái gì? Thành lập bang phái? Bọn hắn đang tìm đường chết sao?”

Trong mắt Nam Bất Hưu hiện lên sự tức giận.

Bang phái có thể khác với tông môn, tông môn là Trấn Thế tông môn, bảo hộ một phương.

Mà bang phái thì là một đám u ác tính, không sản xuất mà còn thường xuyên ẩu đả giành địa bàng, thu phí bảo hộ, mở sòng bạc.

Trước kia có các gia tộc trấn áp Kê Sơn Thành nên chưa bao giờ có bang phái, có vài thế lực nhỏ hợp tác cũng là vì đánh giết yêu thú tốt hơn.

Một khi thành lập bang phái thì ý nghĩa đã khác nhiều.

Sẽ ảnh hưởng đến sự yên ổn thành thị.

“Có danh sách không!”

“Có.”

Nói xong, hắn đưa cho Nam Bất Hưu một cái ngọc giản.

Ngọc giản có tên người, khoảng chừng ba bốn trăm người có danh tiếng, mà tên Vương Đức Nghĩa chợt xuất hiện, hơn nữa còn là bang chủ.

“Được không, đây là muốn lão tử chết ngạt sao!”

Vương Đức Nghĩa nhờ hắn mà nhất cử thành danh, không nghĩ tới hắn vậy mà trở thành bang chủ bang phái.

Đây không phải vả mặt Nam Bất Hưu hắn sao?

Hắn đứng dậy muốn tiêu diệt bang phái tên Nghĩa Bang này.

Đơn giản vì ta cho ngươi thành danh mà ngươi con mẹ nó xây dựng bang phái.

Không thể nhịn.

Đồng Quan giữ chặt Nam Bất Hưu: “Nghĩa Bang là chuyện nhỏ. Quan trọng là người thứ hai.”

“Quân sư… Ti Mã Phi!”

“Không tệ, chính là hắn.”

“Người này mấy tháng trước lấy thân phận lưu dân lưu lạc đến Kê Sơn thành, theo như hắn nói, Tư Mã gia hắn di chuyển từ Hải Dương Vực tới.

Tạo ra ma sát lớn với gia tộc bản địa, toàn bộ gia tộc bị diệt, chỉ có hắn trốn thoát.

Ta đã quan sát hắn, trên người hắn đúng là có thương tổn nhưng không phải là người có tu vi Luyện Khí cảnh như hắn nói, mà là một đại tu Trúc Cơ, chỉ là cảnh giới bị hạ xuống.

Nếu như khôi phục tu vi, hẳn là một cao thủ không thuaTrúc Cơ.

Hắn âm thầm đến đỡ Vương Đức Nghĩa, thành lập Nghĩa Bang, tâm cơ không nhỏ.

Chỉ cần bắt hắn, đám người Vương Đức Nghĩa tự nhiên tản ra.”

Đồng Quan nói.

“A. Vậy ngươi đề cử nhân vật dã tâm bừng bừng này cho ta? Không sợ hắn hại Nam gia ta?” Nam Bất Hưu bất mãn nói.

“Hắc hắc. Chỉ là, có cần giết hay không đều do ngươi sao?” Đồng Quan cười nói:

“Mấy tháng ngắn ngủi đã thu hoạch được sự tín nhiệm của các gia tộc, đồng thời bất tri bất giác thành lập được một bang phái. Người này có bản lĩnh. Đề nghị ngươi tiếp xúc một chút.”

“Đi. Ta sẽ gặp hắn.”

Nam Bất Hưu lấy ra Tiểu Thanh từ trong túi linh thú, “Đến nơi này, mời người đi theo.”

“Chi chi.”

Tiểu Thanh ngậm ngọc giản, thuận theo cửa sổ nhảy ra ngoài.

Hiện tại bên trong Kê Sơn thành có không ít linh thú bay thẳng qua thành thị để đưa tin, tặng đồ nào đó, cho nên tuyệt đối không đột ngột. Cũng không lo lắng có người sẽ làm khó những linh thú này.

Mà trên cổ Tiểu Thanh còn mang lệnh bài Nam gia, không có ai đui mù dám nhắm vào nó.

Đương nhiên, người bình thường cũng không bắt nó được. Đây chính là linh thú có tiềm lực cấp tám.

“Ngươi không sợ hắn chạy?”

Đồng Quan không hiểu hỏi.

Hắn còn cho rằng, Nam Bất Hưu sẽ đích thân ra tay, hoặc là phái cơ giáp đi tới, kết quả chỉ phái linh thú.

“Chạy?”

“Chạy thì vừa vặn.”

Vừa vặn giết hắn.

Tiểu Thanh đứng nhất trong việc truy tìm, để nó bay tới một là mời người, hai là nhận rõ khí tức của Ti Mã Phi.

Nếu như hắn muốn chạy trốn thì đánh hắn.

......

Trạch viện Vương gia.

Vương Đức Nghĩa đi theo một đám người đang ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm rượu to. Cả người hắn đều ở trong trạng thái hưng phấn, hồng hào cả mặt.

“Hôm nay lại có thêm một đại tướng, chúng ta uống hết chén này.”

“Ha ha ha, Tiểu Viên ngươi có thể gia nhập Nghĩa Bang chúng ta, vậy con đường này đi đúng rồi.”

“Ngươi cũng biết doanh thu sòng bạc của chúng ta vào hôm qua là bao nhiêu? Nói ra hù chết ngươi, 30.000 linh thạch hạ phẩm.”

“Các đại gia tộc phong tỏa chúng ta thì thế nào? Có quân sư ở đây, chúng ta làm theo thì có thể đi một con đường to đầy tiền. Không cần lăn lộn với bọn hắn? Hừ, ta không thấy.” Vương Đức Nghĩa khinh thường nói.

“Đúng vậy, đúng vậy. Lão Viên đi theo chúng ta thì chúng ta nhất định có thể làm nâng đỡ cho Viên gia, chính là có một người Trúc Cơ thì không phải là việc khó.”

Viên Kiến Nguyên hô to:

“Nếu như bang chủ, quân sư có thể giúp Viên gia ta thoát khỏi đường cùng, nhà họ Viên ta từ trên xuống dưới nhất định sẽ không ngại chết, máu rơi đầy đầu mà đi theo Nghĩa Bang.”

Viên gia của Viên Kiến Nguyên, ban đầu phụ thuộc vào Nam gia, gót Viên Kế, sửa lại tên, thành phụ thuộc vào Viên gia.

Sau khi Viên gia bị tiêu diệt, gia tộc của Viên Kiến Nguyên cũng bị Nam gia áp chế, nhất là theo uy thế của Nam gia càng ngày càng nặng, những người như bọn hắn cũng càng ngày càng khó.

Không chỉ hắn mà còn có các gia tộc phụ thuộc Viên gia đều bị Nam gia chèn ép.

Gia nghiệp từng chút giảm bớt, sống không như ý.

Đột nhiên Nghĩa Bang tìm tới cửa, đưa một viên linh thạch thượng phẩm, bang chủ hoặc là cùng một tiếng với Trường Sinh Tông hay Vương Đức Nghĩa, điều này khiến hắn vui mừng quá đỗi.

Đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi!

Viên gia hắn còn không nương tựa Trường Sinh Tông đột phá sự phong tỏa của Nam gia?

Há to miệng ăn thịt yêu thú, hắn âm thầm cảm khái, đã lâu rồi hắn chưa ăn thịt.

Ti Mã Phi Viên Kiến Nguyên ngoạm miếng thịt lớn, không có một chút hình tượng, trong mắt của hắn có sự khinh thường nồng đậm.

Nếu như không phải ta cần nhân thủ, Khôi Phục thương thế thì ta tìm cỏ đầu tường ngươi làm gì?

Nếu không phải thấy nhà ngươi có kinh nghiệm phong phú, hừ hừ.

Thật sự ngu xuẩn.

“Bây giờ có Viên gia gia nhập, thế lực của chúng ta đã tăng nhiều, có nên âm thầm thu phí bảo hộ của những cửa hàng kia không?” Hai mắt Vương Đức Nghĩa tỏa ánh sáng nhìn về phía Ti Mã Phi.

Quân sư là quý nhân!

Là quý nhân của Vương Đức Nghĩa hắn.

Phân tích tất cả su nghĩ của cao thủ Kê Sơn thành, để hắn nhất cử thành danh, thu hoạch được nhiều phần thưởng phong phú.

Thu hoạch một phiếu tiểu đệ, mua một khung bảo vệ của cơ giáp, còn thành lập Nghĩa Bang to lớn hiện tại.

Thanh danh, tiền tài, thế lực đều có đủ.

Đây chính là thời khắc phong quang chưa từng có của hắn từ vài chục năm nay!

Bây giờ vừa vặn thừa dịp mình cố phong quang vô lượng, không ngừng cố gắng, thành lập thế lực to, một thế lực có thể so với đại gia tộc.

Ti Mã Phi thầm mắng ngu ngốc, thu phí bảo hộ! Mở sòng bạc là đủ rồi, còn thu phí bảo hộ, hắn thật sự coi các đại gia tộc ăn cơm khô!

Là do ngươi tự tìm đường chết, vậy đừng trách ta.

“Ừm, là lúc này rồi. Bất quá, vì để phòng đại gia tộc nhắm vào chúng ta, ta đề nghị đem tất cả tài sản, đều để ở dưới tên của ta. Kể từ đó, dù cho đại gia tộc tấn công, cũng không chiếm được tài sản của chúng ta, chúng ta có thể dựa vào những tài sản này mà Đông Sơn tái khởi. Cái này gọi là thỏ khôn có ba hang.”

“Được. Liền nghe quân sư.” Vương Đức Nghĩa hô to.

Những người khác cũng phụ họa, chỉ có Viên Kiến Nguyên sầu lo.

Lúc này, đột nhiên ở cửa ra vào có Thanh Văn Bảo Thử chạy vào.

Đám người xem xét, sắc mặt đại biến!

“Nam gia!!”